












ABSTRACT: Two marines  transgressive  and  regressive  cycles  are  recognized during  the Cretaceous 
time; one is represented during Early Cretaceous, when the Sirt area was still an arch. In this cycle, the 
sedimentation  had  only  taken  place  on  the  line  base  of  the  arch.  The  Jurassic  sediments  partially 
transgressed  the  arch  but  had  their  depositional  edge  on  the  flank  of  the  arch.  The  other  cycle  is 
represented  after  the  northern  Tibesti‐Sirt  uplift  collapsed  in  the  beginning  of  the  Early  Upper 
Cretaceous and during the Upper Cretaceous (Campanian) time.  
The Maestrichtian Sea encroached from the North and further to design the first flooding surface in the 
area.  Thick  of  dark  grey  shale  (Sirt  Shale)  followed  by  deposition  of  shallowing  upward  regressive 
carbonate of the Kalash Formation were deposited in the troughs. The Sirt shale acts as both a seal and 
















gri  şeyler  (Sirt  şeyli) hendekte çökelmişlerdir.   Hidrokarbonlar, Kretase yaşlı hazne kayaçlar ve alttaki 
Kambroordovizyen yaşlı Gargaf kumtaşları içerisinde hapsolmuşlardır.   Sirt şeylleri bu hidrokarbonlar 








of Libya;  it was developed  in  the  area between 
the  Tethys  Sea  and  the  Saharan  shield,  by  an 
active  subsidence and block  faulting as a  result 
of  the  collapse of  the Sirt Arch during  the Late 
Cretaceous time (Abushagur, 1988). The Basin is 
generally  regarded  to  be  Cretaceous  and 
younger in age. It contains most of the major oil 
fields  in  Libya  and  is  considered  the  most 
prolific oil producing basin in North Africa. The 














The  Sirt  Basin  was  most  dramatic  in 
formation. The basin underwent  regional uplift, 
tensional  and  compressional  faulting,  and 
trough  subsidence,  resulting  in  a NW  trending 
horst and graben structural style of considerable 
relief.  The  important  structural  element  in  the 
area  of  study  is  the major  northwest‐southeast 
trending normal  fault  (Figure 1), which extends 
along the southern flank of the area (Harsha, et. 
al,  2000).  Subaerially  exposed,  the  horsts  were 
weathered  and  eroded  with  accumulation  of 
sediments  in  the  grabens.  These  Cretaceous 
continental  sands,  Lancastrian  and  fluvial  silts 
and shale of the Nubian and Bahi Formations in 
filled  the  grabens,  by  mid‐to  Late  Cretaceous 
time  the  seas  encroached  from  the  north  and 
further  eroded  the Gargaf horsts  and  reworked 
the  basal  Cretaceous  sands  producing  the  first 
calcareous sand and shale, with carbonate being 
the  final  stage of deposition  for  the Cretaceous. 
These marine  sediments  comprise  the Bahi, Sirt 
and  Kalash  Formations.  The  Sirt  shale  is  the 
hydrocarbon source rocks of the Cretaceous and 
Tertiary reservoirs. 
By  the  end  of  the  Cretaceous,  shallow 
epicontinental seas covered  the horsts and  from 
the Paleocene  through  the Eocene,  the sediment 
deposition  was  of  a  shallow  marine 
















The  Zelten  Platform  is  one  of  the  most 
important  tectonic  units  of  the  Sirt  Basin.  It 





is  probably  because  it  is  adjacent  to  deep 
Agdabia  trough,  where  huge  quantities  of 
hydrocarbons  have  been  generated  in  the  Sirt 
and  Hagfa  Shale.  The  Zelten  Platform  is 
separated from the Jahama Platform in the north 
by a  right‐lateral wrench  fault. The Hateiba gas 
field  which  is  the  largest  gas  field  in  Libya  is 
located on  the  Jahama Platform. The study area 
is  located  in  the  northern  part  of  the  Zelten 





The  Paleozoic‐Mesozoic  sandstones  are 
distributed  in  Libya  basins  which  flank  the 
Tibesti‐Sirt uplift, the Ghadamis, Murzuk, Kufra 
basins  and  Cyrenaica  platform  ,  (Figure  4). 
Sandstones in these basins are much less altered 
than  those on  the  crest of  the Tibesti‐Sirt uplift 
(Hea  1969).  The  deeply  eroded  Sirt  arch  may 
have been fractured during Mesozoic opening of 
Tethys  (Mediterranean  Sea),  but  it  did  not 
collapse into numerous horsts and grabens until 
Early Cretaceous time (Van Houten 1980). Kogbe 
(1980)  suggested  that,  there  was  an  inland  sea 
across  the  Sahara  during  the  Cretaceous  time; 
the Saharan Seas were  extensions of  the Tethys 
(Mediterranean  Sea)  and  the  South  Atlantic 
Ocean  into the African continent during Middle 
Upper  Cretaceous  (Turonian)  and  top  of 
Cretaceous time. 
Two  marine  transgressive  and  regressive 








during  this  time,  the  sedimentation  had  only 
taken place on  the  line base of  the arch,  that  is, 
Jurassic  sediments  partially  transgressed  the 
arch but had their depositional edge on the flank 
of the arch. The first transgression usually starts 





The  second  cycle  of  the  Transgression was 
represented after the northern Tibesti‐ Sirt uplift 
collapsed  in  the  beginning  of  the  Early  Upper 
Cretaceous  and  during  the  Upper  Cretaceous 
(Campanian)  time.  The  Maastrichtian  Sea 
encroached  from  the  North  and  further,  to 
design the first flooding surface in the field. This 
sea  eroded  the Gargaf  horst  and  reworked  the 
basal  Cretaceous  sand.  Thick  shale  of  the  Sirt 
Formation followed by deposition of shallowing‐
upward  regressive  carbonate  of  the  Kalash 
Formation was deposited in the troughs; the top 
of  the  Kalash  Limestone  marks  the 





The  transgressive  shale  (Sirt  shale) 
represents  the  main  source  rocks  for 
hydrocarbons  trapped  in  the  Cretaceous 
reservoirs  and  underlying  the  Cambro‐
Ordovician  Gargaf  sandstone.  The  Bahi‐Gargaf 
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